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Tato bakaláská práce se zabývá vytvoením dvou variant rozvodu vody pro fotbalové šatny. 
Vítzná varianta je vybrána z tchto dvou variant a následn je pro ni vytvoeno podrobné 









This bachelor thesis is about creation of two variants of water distribution in football 
changing rooms. The best variant is the choice of these two variants and subsequently detailed 
dimensioning is created including water service pipe. The theoretical part describes hygienic 
problems with the proposed water pipeline.  
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Úvod:
Tato bakaláská práce se zabývá návrhemrozvodu studené a teplé vody a návrhem 
pípravy teplé vody v objektu fotbalového klubu.V objektu je nerovnomrný odbr 
vody,proto stanovení výpotového prtoku bude provedeno podle bodu c) v norm
SN755455. ešená budova je dvoupatrová a rozdlení výtokových armatur je 
rovnomrné mezi obma patry.Návrh pípravy teplé vody bude rozpracován ve tech 
variantách a zmínné varianty budou porovnány a nejlepší z nich bude provedena  
podrobn. 
 Jelikož poteba provozu je výrazn zamena na osobní hygienu zejména používání 
sprchových kout v nepíliš pravidelných intervalech, rozhodl jsem se ešit práv
problematiku bakteriologické nezávadnosti a ostatní vci s tím spojené, které tyto 
zdravotn technické zaízení ohrožují.  
A.TEORETICKÁ ÁST
Teplá voda z hlediska biologické nezávadnosti:  
Absolutní vtšina lidí v moderním svt si život bez teplé vody prakticky ani nedokáže 
pedstavit. Avšak jen velmi málo z nich si je vdomo problém a možného ohrožení 
lidského zdraví vlivem nesprávného procesu pípravy teplé vody nebo její distribuce 
od zdroje ke spotebiteli.  Poteba teplé vody v moderních budovách je nutnost a proto 
pi návrhu tchto nových systém musíme brát zetel na tyto problémy a pi návrhu je 
eliminovat.  
Ohrožení lidského zdraví z rozvodu teplé vody, mže být zpsobeno 
bakteriílegionella, která se poprvé definovala po hromadné nákaze na kongresu 
vysloužilých legioná z 2. svtové války, který se konal ve Filadelfii v roce 1976. 
Všichni postižení byli nakaženi touto bakterii ze špatn udržované klimatizace. Na 
následky tehdejší nákazy zemelo 34 lidí. Bakterie legionelly má 20 opravdu 
nebezpených typ. Tyto bakterie žijí ve vodním prostedí.  Nákaza se dostane do tla 
vdechnutím do plic miniaturních kapiek postižené vody. [2] 
Bakterie legionelly jsou tykovitého tvaru a mají jeden dlouhý biík. Bakterií je okolo 
40ti druh, ale všechny nezpsobují vážná onemocnní.  
. 
Vizualizace tvaru bakterie legionella[1] 
Tato bakterie zpsobuje dv nemoci: 
Pontiacká horeka: 
Název má podle msta ve stát Michigan, kde touto nemocí onemocnlo ve 
zdravotnickém stedisku 95 ze 100 pítomných. Je velmi podobná chipce a má velice 
rychlý prbh.  Vyléení je samovolné a nastává po 2-5ti dnech. [2] 
Legionelóza: 
Jedná se o závažnou plicní infekci, pi které se první píznaky objevují po 2-10 dnech. 
Postižený trpí zvracením a vážnou horekou a pi diagnóze onemocnní mže dojít k 
zámn za zápal plic, což má fatální dsledky. Bakterie legionelly jsou totiž odolné 
vi antibiotikm používaným proti zápalu plic a pokud se špatná diagnóza zjistí až 
okolo 4tého dne, tak je na nasazení správné léby zpravidla pozd. [2] 
Živná pda pro tyto organizmy je stagnující voda o teplot 25-45°C. Rozmnožovací 
perioda je 4 hodiny. Proto je dležité obmovat  obsah trubek v asovém rozmezí 
kratším než je tato perioda, aby nedocházelo k množení.Ohívat vodu na vyšší teplotu 
než je 45°Ca navrhovat celý systém bez zbytených slepých ramen kde by se mohly 
bakterie nerušen množit a infikovat celý systém. Vhodná je i volba materiálu potrubí 
jelikož povaha každého materiál uruje schopnost mikroorganizm pežívat na jeho 
stnách. Pi realizaci dodržet minimální vzdálenost mezi potrubím teplé a studené 
vody alespo 15cm, aby nedocházelo k samovolnému zahívání studené vody.[1,2] 
Možnosti vstupu infekce do tla jsou pes sliznici dýchacích cest, trávicího i 
urogenitálního traktu a kže. K zanesení mže dojít pi vdechnutí aerosolu nebo i pi 
pití nebo ústní hygien. V tomto pípad dojde k osídlení nosohltanu a posléze 
vdechnutí nakaženého aerosolu do plic. [3] 
Nejohroženjší místa v potrubním systému, kde se mohou nacházet a nejsnáze 
rozmnožovat bakterie jsou: 
• Stny potrubí  
• Armatury a jejich tsnní  
• Usmrovae, perlátory, koncovky sprch             [2] 
Výskyt bakterií v závislosti na druhu materiálu. 
Z následujícího porovnání je jasn vidt, že pi braní ohledu na minimalizaci zdravotní 
nezávadnosti v prbhu používání rozvodu vodovodní sít vychází nejlépe m. 
                             [2] 
Již bhem prvních tí týdn  se utvoí na potrubí viditelnýbiofilm, ve kterém pežívají 
legionelyžijící ve vzájemné symbióze s ostatními bakteriemi. Dobrý úkryt 
v takovýchto spoleenstvech, schopnost využívat minerální nánosy a velká odolnost 
proti chlóru jsou dvody, pro tato bakterie nejde ze systém úpln odstranit.  [2] 
Možnosti odstranní ze systému.  
1. Zmna kvality vody: 
• Ultrafialovým záením 
• Chlorováním 
• Zvýšenou ionizací Cu – Ag 
• Elektrolýzou 
2. Beze zmny kvality vody: 
• Dezinfekce teplou vodou [1] 
 Snaha o chemickou i termickou likvidaci má jen doasný efekt (max. do 2 msíc) 
proto je nutné pipojit soubor provozních, technických i stavebních opatení. [3] 
Jako provozn technické opatení je nejlepší vyregulování, další spoívá v minimální 
teplot ohevu 55°C a jednou za den ohát vodu na 60°C. Jednou za týden je vhodné 
provézt dezinfekci teplotou vyšší než 70°C. [3] 
Systém je vyregulovaný pokud: 
• V celém systému cirkulace nepoklesne teplota vratné vody do zásobníku o více 
než 5°C oproti vod na výstupu. To znamená, že voda nesmí cirkulovat pouze 
v nejbližších okruzích stupaek, ale v celém systému stejn. 
• Rozdíl teplot pi pln oteveném prtoku dvou od sebe nejvzdálenjších 
armatur na jednom podlaží zásobené ze stejného zdroje, nesmí být vtší po 
30sek než 3°C 
• Tlak teplé i studené vody musí být stejný u každé výtokové armatury [3] 
Dezinfekce teplou vodou: 
Práv dezinfekce teplou vodou se považuje za nejúinnjší a zárove nejsnadnji 
proveditelnou. Metoda spoívá v opakovaném zvyšování teploty v celém systému 
vetn výtokových armatur po stanovenou teplotu podle zvolené teploty  [3]. Toto 
ešení ovšem není vhodné pro všechny materiály potrubí.  A navíc není sjednocená 
metodika pro celou evropskou unii, proto se tato metoda provádí podle národních 
norem. [1] 
Doba dezinfekce v závislosti na teplot (Holandské platné hodnoty): 




   [1] 
Ag/Cu ionizace: 
Jedná se o úinnou metodu ke snížení koncentrace osídlení v systému. Jedná se o 
psobení tžkých kov na mikroorganizmy. Oproti dezinfekci teplou vodou má delší 
úinek díky vniknutí Ag a Cu do biofirmu. [3] 
Chlorace: 
 Není tak úinná jako pedchozí metody a navíc z dvodu rychlejší koroze a dalších 
vedlejších úink se nepoužívá dostatená koncentrace chlóru. [3] 
UV záení: 
Jedná se o možnost provedení dezinfekce, která nemá vedlejší úinky. Má snadnou 
instalaci, ale musí být umístno co nejblíže všech výtokových armatur. [3] 
Krom biologického zneištní je velkým problémem 
vodovodního potrubí koroze a inkrustace 
Koroze:
Definice koroze: Jedná se o vzájemné psobení 
materiálu a prostedí, ve kterém se daný materiál 
nachází. Výsledkem je znehodnocení materiálu. 
[5] 
Ukázka koroze [6] 
Rozdlení podle vnitního mechanizmu 
• Chemická koroze: Vzniká psobením kovu a korozivního prostedí 
• Elektrochemická koroze: Koroze kov v elektrolytech                        [5] 
Rozdlení podle korozivního prostedí 
• Atmosférická koroze: zpsobují ji klimatické podmínky vlhkost, teplota, 
zneištní.  
• Koroze v kapilárách: zde má nejvtší podíl koroze ve vodách. Voda pichází do 
styku s rozvodným potrubím a armaturami. Tvrdost a hodnota pH urují 
agresivitu vod z hlediska korozivního psobení. 
• Pdní koroze: jedná se korozi ve vodách rzného složení           [5] 
Podle druhu korozivního napadení: 
• Rovnomrná koroze: Koroze probíhá na celém povrchu stejnou rychlostí 
• Nerovnomrná koroze: Jedná se o heterogenní prostedí nebo materiál. Koroze 
je nestejnomrná a špatn se uruje, tím také je dána kratší životnost materiálu.  
• Galvanická koroze: Vznik pi spojení dvou kov
• Štrbinová koroze: Postihuje spojení dvou kov pomocí šroub, nýt nebo 
bodovky sváry 
• Bodová koroze: Dochází k bodovému napadení, pi kterém vzniknou v 
materiálu dlky 
• Korozivní praskání: Jedná se porušení materiálu v dsledku kombinace koroze 
a tahových pnutí v materiálu 
• Mezikrystalová koroze: vzniká snížením koncentrace chromu z materiálu. 
• Selektivní koroze: Jedná se o rozpouštní nkterých složek slitiny.  
• Erozivní koroze: Rychlost, se kterou koroze postupuje se urychlujevlivem 
proudícího media. Dochází ke znehodnocování pasivní vrstvy a tím ke tvorb
rýhy a vlnek. Vyskytuje se na potrubích ve kterých proudí kapalina, která není 
dokonale homogenní ( výskyt bublinek, pevných ástiek).                      [5]
Inkrustace 
Jedná se o usazování rozpuštných 
látek na stnách potrubí ímž se 
zhoršuje prtok a tlakové ztráty. 
V potrubí pitné vody se jedná o 
nánosy uhliitanu vápenatého, 
slouenin železa, manganu, hliníku a 
fosforenanu amonohoenatého, 
který vzniká anaerobní stabilizací kalu. [8] 
Inkrustace potrubí [7] 
Vlastnosti vody: 
Tvrdost vody 
Udává koncentraci minerál ve vod. Tvrdost je koncentrace všech vícemocných 
kationt kov alkalických zemin. Zjednodušen mžeme íct, že to je souet hoíku a 
vápníku. Geologické pomry v dané lokalit urují množství vápníku, který se nachází 
rozpuštný v podzemní vod. Dsledkem toho je složení vody rznorodé podle 
oblasti. [9] 
Meze tvrdosti vody: 
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Tabulka mezí tvrdosti vody [9] 
Píznaky tvrdé vody: 
• Snadno opláchneme mýdlo 
• Na hladin kávy nebo aje se vytvoí povlak 
• Z jídel a nápoj se ztrácí aroma 
• Doba vaení masa a zeleniny se prodlužuje 
• Tvoí se bílý kamenitý povlak na nádobí a na sanitárním zaízení 
• Tvorba kamene v rozvodu teplé vody                                                    [9] 
Mkká voda: 
Mkká voda nevykazuje žádné ze znak tvrdé vody.  [9] 
Ze zdravotního hlediska je lepší voda tvrdší, protože hlavním zdrojem vápníku pro 
lidský organizmus je vápník rozpuštný ve vod. Pi pití velmi mkké vody mže dojít 
k odvápnní.[9] 
Voda z technického hlediska: 
Pro správnou funknost a požadovanou životnost není vhodná ani voda píliš tvrdá, 
která zpsobuje inkrustaci potrubí tak ani píliš mkká, která je ve vtšin pípad
agresivní. Pi ohevu tvrdé vody se utvoí na stnách potrubí a ohíva uhliitan 
vápenatý. [9] 
Pi výskytu extrémn tvrdé vody je možné si k armaturám nainstalovat zmkovae 
vody, které ovšem musí plnit hygienické normy. V pípad, že voda bude urena ke 
konzumaci. [9] 
Materiály pro potrubí vnitního vodovodu : 
V souasné dob se jako materiál pro provedení vnitního vodovodu používají plasty, 
m, ocel, litina nebo vícevrstvé plasty. Tam kde nelze použít opatení pro dilataci 
teplotních délkových zmn u plastového potrubí volíme vícevrstvé potrubí. [4] 
Plastové potrubí: 
Mezi plastové potrubí používané pro vnitní vodovod adíme: 
• Polyvinylchlorid (PVC) 
• Polyetylen (PE) 
• Polypropylen (PP) 
• Polybuten (PB)                             [4] 
Potrubí z plast se vyznauje odolností proti korozi a inkrustaci, nízká hmotnost a 
jednoduchá montáž. Nízká odolnost proti požárm a velká teplotní roztažnost. Velmi 
špatná recyklovatelnost PVC. [4] 
• Potrubí z PVC: Je vhodné pro použití na teplou i studenou vodu. Potrubí je 
spojeno tvarovkami za pomocí lepení. Pi pechodu mezi materiály se využívá 
pechodových závitových kus. [4] 
• Potrubí z PE:  
PE-X - sí	ovaný polyetylen se používá pro rozvod teplé i studené vody 
v interiéru. Spojování pomocí mechanických spojek. 
PE-LD – nízkohustotní polyetylen našel použití jako materiál 
maloprmrových pípojek a potrubí vodovodu v interiéru, které je vedeno 
v zemi. 
PE-HD - Tento materiál je náhrada za PE-LD. Spojování je svaováním na 
tupo, mechanickými spojkami.                             [4] 
• Potrubí z PP: 
PP-H – homopolymer se používá na vedení studené vody. Spojování probíhá 
polyfúzním svaováním. 
PP-C – lineární polyetylen se pro rozvod vody v interiéru nepoužívá 
PP-R – statistický kopolymer se používá pro vedení teplé i studené vody. 
Tvarovky se spojují polyfúznímsvaováním.                             [4] 
• Potrubí z PB: (polybuten) tento matriál má široké uplatnní jak na rozvod 
v interiéru tak pro dálkové vedení topné a teplé vody. Spojování probíhá 
polyfúzním svaováním, mechanickými spojkami.                             [4] 
Tvarovky a potrubí z PB [10] 
Kovové potrubí: 
Mezi ocelové potrubí používané pro vnitní vodovod adíme: 
• Ocelové  
• Litinové  
• Z neželezných kov
• Kombinované matriály 
• Vícevrstvé materiály                               [4] 
Potrubí z kovových materiál má oproti plastovému potrubí výrazn menší délkovou 
roztažnost pi použití na vedení teplé nebo cirkulaní vody. Dobrá recyklovatelnost, 
odolnost proti požáru, mechanická odolnost, ale náchylnost na korozi a inkrustaci [4] 
• Ocelové potrubí: pozinkovaná ocel se používá pro vedení teplé i studené vody. 
asto bohužel trpí na korozi, jelikož její ochrana nemá dlouhou trvanlivost. 
Dlková koroze, která koní prodravním nebo inkrustace je velmi astá. 
Spojujeme závitovky spoji. Materiál z korozivzdorné oceli je cenov mén
výhodný, spojování lisováním. [4] 
• Litinové potrubí: Pednostn umís	ujeme do zem kvli vyšší hmotnosti tohoto 
materiálu, proto také využíváme vtších prez.Prvky z tvárné litiny se vyrábí 
s hrdlovým nebo pírubovým spojením tsnným kroužkem. V pípad použití 
hrdlových spoj musíme brát na zetel i možnost rozpojení v dsledku 
petlaku. [4] 
• Potrubí z neželezných kov: Jako nejznámjší zástupce této kategorie je 
mdné potrubí. Pro použití v zemi se vyrábí mdné potrubí opláštné. 
Spojují se nejastji pájením. Nedá se použít pro každé složení vody. [4] 
• Potrubí z kombinovaných materiál: je to potrubí,které vzniklo kombinací 
materiál. [4] 
• Potrubí z vícevrstvých materiál: Toto potrubí je složeno z více vrstev, které se 
vzájemn doplují a tím zlepšují vlastnosti finálního výrobku. Mezi velké 
výhody patí dobrá samonosnost, malá délková roztažnost a možnost uchycení 
nkterých typ potrubí napevno což je výhodné ve stísnných prostorech. 
Spojování je polyfzním svaováním pi obnažení vnitní vrstvy potrubí jinak 
mechanickými spojkami. Složení: uvnit PE nebo PP, hliníková fólie, 
napovrchu PE nebo PP. Pro uložení do zem je vyvinuté potrubí s povrchovou 
ochranou z pnového polyetylenu, který plní funkci mechanické ochrany. [4] 
Ukázka mdného potrubí spojovaného letováním [11] 
Izolace vnitního rozvodu vody: 
Vyhlášky . 193/2007, udává nároky na tepelnou izolaci vodovodních rozvod. 
Rozvod teplé i cirkulaní vody musí být tepeln zaizolován, stejn tak i rozvod 
studené vody krom pípad, kdy jde o zásobování odbrného místa požární vodou, 
nebo prostup potrubí chránikou. Pouze potrubí teplé vody bez cirkulace 
neizolujeme.V pípad rozvodu užitkové vody se posoudí nutnost použití tepelné 
izolace. Jedna z funkcí izolace je zabránit kondenzaci na potrubí a tím eliminovat 
korozi. Pokud rozvod nemá izolaci, je nutné ho obalit plstným pásem, který vstebá 
vlhkost. [12] 
Pro správnou izolaci celého vedení je nutné správn zaizolovat i armatury a nevytváet 
zbyten tepelné mosty, které by vedly ke ztrát tepla a množení bakterii. Toto neplatí 
u armatur, kde by izolace omezovala funkci nebo zhoršovala manipulaci s armaturou. 
[13] 
Material tepelné izolace musí mít souinitel tepelné vodivosti lambda menší než 0,045 
W/m*K a 0,040 W/m*K [13] 
Tlouš	ka tepelné izolace se urí výpotem, aby souinitel prostupu tepla U byl menší 
nebo maximáln roven jak hodnoty U uvedené v piložené tabulce. [13] 
U mdných a plastových vnitních rozvod se volí tlouš	ka izolace stejná jako vnjší 
prmr potrubí ady DN. [13] 
Stanovení prostupu tepla u kruhového prezu podle vyhlášky .193/2007 
  
	 
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Kde: 
U              souinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky   [W/m*K] 
D             vnitní prmr trubky                                                       [m] 
d              vnjší prmr trubky                                                        [m] 
diz           vnjší prmr izolace                                                       [m] 

iz           souinitel prostupu tepla na povrchu izolace                  [W/m2*K] 

i             souinitel prostupu tepla na vnitní stran trubky           [W/m2*K] 
iz           souinitel tepelné vodivosti tepelné izolace                    [W/m*K] 
tr           souinitel tepelné vodivosti materiálu trubky                  [W/m*K] 
Souinitel prostupu tepla na vnitní stran trubky se urí z odpovídajících kriteriálních 
rovnic respektujících rychlost proudní a další fyzikální veliiny a na vnjší stran







iz,K      souinitel pestupu tepla na povrchu izolace konvekcí    [W/m2*K] 

iz,S      souinitel pestupu tepla na povrchu izolace sáláním       [W/m2*K] 
                                                                                                                                   [13] 
Nejmenší tlouš	ky T.I. rozvodu studené pitné vody uvedené v SN75 5409 
Druh a umístní potrubí 
Nejmenší tlouš	ka 
tepelné izolace1) pi 
0,04W/m*K2) (mm) 
Pipojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí umístné 
v prostorech, kde není vedeno spolen s potrubím 
ústedního vytápní nebo teplé vody s cirkulací3), 
popípad vedené ve zdných pizdívkách nebo pod 
omítkou. 
4 
Nezakryté ležaté a stoupající porubí vedené pod stropem 
nebo podél stn místností, ve kterých se pi vytápní 
nepedpokládá teplota vtší než 25°C 
                             9 
Ležaté nebo stoupající potrubí vedené v instalaních 
kanálech, nad podhledem, v instalaních šachtách nebo 
drážkách, kde není vedeno spolen s potrubím teplé 
vody s cirkulací3), nebo s potrubím ústedního vytápní 
                             9 
Potrubí vedené v instalaních kanálech, nad podhledem, 
v instalaních šachtách nebo drážkách vedené v tchto 
prostorách spolen s potrubím teple védy s cirkulací 
                            13 
Potrubí vedené v instalaních kanálech, nad podhledem, 
v instalaních šachtách nebo drážkách vedené v tchto 
prostorách spolen s potrubím ústedního vytápní 
                            19 
Potrubí vedené v kotelnách, pedávacích (výmníkových) 
stanicích a podobných prostorách, kde se pedpokládá 
teplota vetší než 25°C 
                            19 
1)V místech kížení jiných potrubí nebo v místech prostupu potrubí stavebními 
konstrukcemi smí být tlouš	ka tepelné izolace zmenšena až na 4mm.
2)je souinitel tepelné vodivosti materiálu tepelné izolace. Pi>0,04 W/m*K musí 
být tlouš	ka tepelné izolace vtší než je uvedeno v tabulce.
3)Potrubí teplé vody bez cirkulace se nepovažuje za zdroj tepla, který by mohl zpsobit 
ohátí vody v potrubí studené vody vedeném ve spolených prostorech s potrubím 
teplé vody. 
       [12]          
Souinitel prostupu tepla pro potrubí teplé vody podle vyhlášky .193/2007 
DN                     10 až 15         20 až 32        40až 65           80 až 125           150 až 200 
U (W/m*K)          0,15                0,18              0,27                  0,34                     0,40 
                                                                                                                                    [13] 
Nejastji se používají dva druhy izolací a to bu ve form návlekové hadice, které se 
instalují ped montáží nebo podéln naíznuté izolace, které se montují dodaten. [14] 
[17]                        [14] 
Materiály používané pro izolaci vodovodního potrubí: 
• Lehený pnový polyetylen 
• Syntetický kauuk s uzavenou bunnou strukturou 
• Kruhov extrudovaný polyetylen 
• Izolaní trubice ze skelné vaty 
• Z hlinito-kemiitých vláken 
• Z pnového skla 
• Kamennou vlnu                            [14] 
Lehený pnový polyetylen: Má velice jemnou strukturu. Velice dobe omezuje 
tepelné ztráty, eliminuje kondenzaci a ve velké míe zabrauje šíení zvuku. Tvarová i 
chemická stálost. [14] 
Syntetický kauuk s uzavenou bunnou strukturou: Je urený pro vnitní i venkovní 
použití. Velké využití tento materiál našel u solárních rozvod. Teplotní odolnost do 
160°C a ochrana proti UV záení. [14] 
Kruhov extrudovaný polyetylen: Používá se v interiéru. Teplota použití od -45°C do 
105°C. [14] 
Izolaní trubice ze skelné vaty: Použití do interiéru i do exteriéru na solární rozvod. 
Teplotní odolnost do 350°C. [14] 
Z hlinito-kemiitých vláken: Jedná se o speciální materiál s teplotní odolností do 
1260°C. [14] 
Z pnového skla: Teplotní odolnost od -260°C do 430°C, proto je vhodný pro nároné 
aplikace. [14] 
Kamenná vlna: Tepelná izolace s použitím do interiéru a teplotní odolností do 750°C. 
[14] 
Spate provedená izolace rozvodu teplé                                      Správn provedená teelná izolace 
vody  [15]teplé vody [16] 
Zkoušky vnitního vodovodu ped uvedením do provozu: 
Zkouška vodovodu má 3 fáze, z ehož každou ást provádí kvalifikovaná osoba. [12] 
1. Prohlídka potrubí 
2. Tlaková zkouška potrubí 
3. Konená tlaková zkouška 
Pokud se vnitní vodovod skládá z více oddílných vodovod, tak se provádí zkouška u 
každého zvláš	. Bhem zkoušky jednoho vodovodu jsou veškeré výtokové armatury u 
ostatních oteveny, aby provilo nedovolené propojení vodovod. Bhem této doby 
musí být uzaven pívod vody vodovodu a otevenými armaturami. O provedení 
zkoušky se provede zápis. [12] 
Tlaková zkouška potrubí vodou:  
Celé potrubí zaplníme pitnou vodou s maximální velikostí ástic 150m piemž celé 
potrubí musí být pístupné zejména spoje.  
Ped zaátkem zkoušky musíme soustavu po dobu min. 12 hodin napustit vodou o 
petlaku 1MPa. [18] 
Tlaková zkouška se provádí temi postupy A,B,C. O tom, který z daných postup
zvolíme rozhoduje zejména materiál celé soustavy a rozhoduje instalatér popípad
návod výrobce. O provedení tlakové zkoušky se zhotoví protokol Z3 SN 73 6660. 
[18] 
• Postup A: Použití plastové potrubí do DN 63mm a kovová potrubí. Celá 
soustava se nechá 10 min zatížená petlakem a pokud má bít zkouška úspšná 
tak po tuto dobu nesmí dojít k poklesu tohoto petlaku.   [18] 
• Postup B: Použití plastové potrubí nad DN 63mm mimo PVC. Potrubí se na 30 
min zatíží petlakem a po této dob se petlak sníží na ½ a poká se dalších 30 
min. Úspšná zkouška je pokud nedojde k žádné ztrát tlaku.   [18] 
• Postup C: Použití na plastové potrubí a kombinované s kovovím potrubím nad 
DN 63 mm. Prbh spoívá v zaplnní systému vodou a vytvoení petlaku a 
zapisování jeho hodnot v e stanovených intervalech. Po 30 min, 60 min v této 
fázi nesmí tlak klesnout o více než 0,06 MPa a po dalších 120 min nesmí tlak 
klesnout o více než 0,02 MPa.  [18] 
Konená tlaková zkouška: 
Tato zkouška se provádí po propláchnutí systému. Je provedena vodou, na kterou bude 
systém napojen. Systém se nechá pi provozním petlaku 24 – 168h. Po uvedení 
petlaku do systému se uzavou veškeré armatury a petlak nesmí klesnout o více než 
0,02MPa za 1 hodinu. 
Závr:  
Cíle, které jsem si stanovil semi podailo dosáhnout a zjištné poznatky budou použity 
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Vnitní rozvod vody a pípojky
Úvod
Projekt eší vnitní vodovod a jeho pípojku fotbalového klubu naul. 
Potonív Lednici. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a situace 
s inženýrskými sítmia informace odstavebního úadu 
Pi provádní stavby je nutné dodržet podmínky obecního/mstského úadu, 
stavebního úadu a zásady bezpenosti práce. 
Poteba vody
H&"*P2=KI7.-	*"*5





"  77<5L7<55< > 
Q
=       <>
D+&%&(=<$'	(+&L<
/   77<5L7<55< >
'	(=<*.&
"L<
/   77<5L7<55< >
          (>
Prmrná denní poteba =                               1227 l/den
Maximální hodinová poteba 28,18 / 83,47 . 1227 =           414 l/h  
Vodovodní pípojka
            Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní pípojka 
provedená z HDPE 100 SDR 11 i 110*18,4 Napojená na vodovodní ad pro 
veejnou potebu v ulici Potoní. Petlak vody v míst napojení pípojky na 
vodovodní ad se podle sdlení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 
0,55 MPa. Výpotový prtok pípojkou urený podle SN EN 806-3 (nebo SN 75 
5455) iní 8,2 l/s. Vodovodní pípojka bude na veejný litinový ad DN100 
napojena navrtávacím pasem s uzávrem, zemní soupravou a poklopem. 
Vodomrová souprava s vodomrem DN 40 a hlavním uzávrem vody bude 
umístna v typové betonové vodomrové šacht o rozmru 900 x 1200 x 1600 
mm na pozemku investora / za obvodovou zdí v 1. PP domu.
Potrubí pípojky bude uloženo na pískovém podsypu tlouš	ky 150 mm a 
obsypáno pískem do výše 400 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 
signalizaní vodi. Ve výšce 400 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 
fólie.
            
Vnitní vodovod
            Vnitní vodovod bude napojen na vodovodní pípojku pitné vodyna ulici 
Potoní. Výpotový prtok pípojkou urený podle SN EN 806-3 (nebo SN 75 
5455) iní8,2 l/s. Vodomr a hlavní uzávr vnitního vodovodu bude umístn 
v typové betonové vodomrové šacht o rozmru 900 x 1200 x 1600 mm na 
pozemku investora / za obvodovou zdí v 1. PP domu.Hlavní uzávr objektu bude 
umístn také vv typové betonové vodomrové šacht. Petlak vody v míst
napojení pípojky na vodovodní ad se podle sdlení jeho provozovatele pohybuje 
v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. 
            Hlavní pívodní ležaté potrubí od vodomrové šachty do domu povede 
v hloubce 1,5 m pod terénem vn domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z 
podlahy. V dom bude ležaté potrubí vedenopod stropem v podhledu. 
Stoupací potrubí povedou všachtách spolen s odpadními potrubími 
kanalizace. Podlažní rozvodná a pipojovací potrubí budou vedena 
v pizdívkách pedstnových instalací a pod omítkou. 
Teplá voda pro celý fotbalový klub bude pipravována v tlakovém 
zásobníkovém ohívaiEI3 ;DM6&ohívaném topnou vodou z ústedního 
vytápní. Na pívodu studené vody do tohoto ohívae bude krom uzávru osazen 
ješt zptný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací petlak 0,6 MPa. 
            Vnitní vodovod je navržen podle SN EN 806-2 a SN 75 5455. Montáž a 
tlakové zkoušky vnitního vodovodu budou provádny podle SN EN 806-4 a 
SN 75 5409. Vnitní vodovod bude provozován a udržován podle SN EN 806-5 
a SN 75 5409. 
Materiálem potrubí uvnit domu bude m. Potrubí vn domu vedenépod 
terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svaovat je možné pouze plastové 
potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových 
armatur budou použity nástnky pipevnné ke stn. Voln vedené potrubí uvnit
domu bude ke stavebním konstrukcím upevnno kovovými objímkami s gumovou 
vložkou. Potrubí vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tlouš	ky 150 mm a 
obsypáno pískem do výše 400 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury 
budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. 
Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON tlouš	ky 
síly potrubí
Po dokonení vodovodu bude provedena tlaková zkouška ped instalací armatur a 
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